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ABSTRAKT
Kjo temë trajton betonin e njomë me konkretisht vetitë e betonit të njomë.Vetitë teknike të betonit
duhet të plotësojnë kërkesat thelbësore të përgjithshme dhe specifike për qëllimin përfundimtar të
betonit. Percaktimi i vetive të betonit të njomë është përgjegjësi e të gjithëve për ekzekutim të
punëve nga betoni. Vetitë e caktuara të betonit të njomë, kur është e nëvojshme varësisht nga
kushtet e ekzekutimit dhe të shfrytëzimit të konstruksionit nga betoni, përcaktohen në projektin e
betonit.Betoni si material përbëhet nga komponentët (materialet): agregatit,çimentos,ujit, që
përzihen nëraporte të caktuara, varësisht nga karakteristikat e tyre si dhe kërkesat e parashtruara
nga projektuesi i betonit për vetë betonin.Betoni paraqet në vehte një gurë artificial,ku si rezultat i
lëndës lidhëse me prejardhje inorganike bashkohen agregati, uji, shtesat mineralogjike dhe aditivet.
Ne përgjithësi nuk përdoren çdo herë të pesë komponentët, mirëpo komponentë bazë janë:
çimentoja,agregati dhe uji, e në raste të veçanta,gjegjësisht me kërkesa të caktuara përdoren edhe
komponentët tjera si: shtesat mineralogjike ose aditivet.Beton i ngurtësuar cilësor mund të ﬁtohet
vetëm nëse përzierja e betonit të njomë ka veti të caktuara. Këto veti varen nga një numër i madh i
faktorëve, mes të cilëve më të rëndësishme janë karakteristikat individuale të komponentëve të
betonit dhe struktura e vetë përzierjes së betonit.
Vetitë më të rëndësishme të cilave duhet t’i përkushtohet kujdes i veçantë janë:
-

Punueshmëria e betonit të njomë

-

Konsistenca e betonittë njomë

-

Segregacioni i betonit te njomë

-

Ndarja e ujit nga betonit dhe

-

Përpunimi përfundimtar i betonit të njomë.

Betoni mbetet në gjendjën e tij të njomë që nga koha kur është përzier e derisa të vendoset. Gjatë
kësaj kohe betoni trajtohet, transportohet, vendoset,kompaktohet dhe bëhët perpunimi i siperfaqes
së betonit.
Vetitë e betonit në gjendjen e tij të njomëparaqesin pjesën thelbësore të cilat ndikojnë në cilësitë
finalete betonit të ngurtësuar.

Fjalë kyçe:Betoni i njomë, punueshmëria, konsistenca, segregimi.
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MIRËNJOHJE

Kjo mirënjohje ka për qëllim të falenderojë të gjithë ata njerëz të cilët kanë qenë të përfshirë
direkt ose indirekt në suksesin tim.
Të qënuritstudentnë Kolegjin UBT më ka motivuar mjaft për një të ardhme më të mirë. Programi
Ndërtimtari dhe Infrastrukturë më ka pëlqyer gjithmonë pasi në të gjenë një sërë elementështë
cilat, më kanë plotësuar në karrierën time.Profesorët e këtijkolegji me përkushtimin e tyre më kanë
bërë më të lehtë, për ta kuptuar këtë profil të ndërtimtarisë.
Falenderoj profesorin Dr.Sc.Visar Krelani për mbështetjen dhe konsulecën e tij gjatë kësaj temë
diplome i cili ka qënë gjithmonë i gatshëm të më ndihmojë, në vështirësitë e hasura gjatë ciklit
studimor. Një mirënjohje e madhe i shkon gjithë stafit drejtues dhe jo vetëm , pasi në saje të punës
së tyre ata po tërheqin cdo vit një numër të konsiderushëm studentësh, të cilët do të jenë në të
ardhmen burime njerëzore të kualifikuar pasi dihet që në këtë fushë Kosova ka mangësi të mëdha.
Përfundimi i këtij tre vjeçari do të më ndihmojë në karrierën time në fushën e Ndërtimtarisë.

Ju faleminderit !
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1. HYRJE
Ky punim diplome shqyrton literaturën që lidhet me vetitë e betonit të njomë.Nga ky punim
lexuesi do të jetë në gjendje që të njohë vetitë e betonit të njomë, ndikimet e vetive në kualitetin e
betonit si dhe ndryshimin e vetive tek betonet e ndryshme.Betoni është rrjedhim i kërkesave për
një material ndërtimi të lirë dhe me aftësi mbajtëse të lartë me të cilin do të ndërtohet shpejtë dhe
me një jetëgjatësi të konsiderueshme. Kushti si material i lirë dhe për ndërtim të shpëjtë me kohën
është

arritur,

mirëpo

kushti

i

dytë

i

jetëgjatësisë

ende

nuk

është

plotësuar,

në

krahasimmematerialet paraprake si guri, qeramika etj. Për këtë edhe sot kërkesë e kohës është për
mirësimi i kësaj vetie te rëndësishme, që barazohet me parametrat tjerë nga të cilët varet
edhestabiliteti i objekteve.Kualiteti i betonit, e veçanërisht i komponentëve (materialeve) përbërse
të betonit varet nga shumë faktorë, e ndër ta edhe kontrolli ikualitetit. Të gjithë pjesëmarrësit
në projektimin, prodhimin dhe vuarjen në vepër të betonit duhet mire t’i njohin
komponentët përbërës e me këtë edhe vetë betonin ashtu që rezultatet dalëse të jenë ato te
priturat.Po ashtu njohja ndërlidhet edhe me procesin teknologjik të komponentëve dhe të
vetë betonit si material.
Betoni është si fidani, qe duhet ofruar të gjitha kushtet, për një rritje të mirë dhe trup të
qëndrueshëm, që edhe do të ketë fryte të shëndosha.
Dështimi në beton në rastet e shumta është pasojë e një apo më shumë dështimeve si në
komponentët përbërëse e po ashtu edhe në ndonjë fazë të procesit teknologjik të prodhimit të
betonit.Dallimi në mes betonit kualitativ dhe atij jo kualitativ, qëndron në njohjen apo mosnjohjen
e faktorëve që marrin pjesë në procesin teknologjik nga komponentët e betonit, projektimin,
prodhimin, vuarjen ne vepër dhe gjithë veprimet pasuese. Ndërsa rasti është krejtësisht ndryshe me
betonin.Qëndron fakti se çimentoja është e prodhuar dhe e kontrolluar në fabrikë, si dhe kjo
dëshmohet me certificate,por nuk është çimentoja komponentë i vetëm përbërëse e betonit.
Atëherë, agregati si komponentë me pjesëmarrje më të madhe në beton, vështirë që mund të jëtë
nën një kontrollë të rreptë laboratorike, e kjo të dëshmohet çdo herë me çertifikatë, ngase kemi një
mori faktorësh që e pengojnë këtë.Mbi të gjitha ndryshimi qëndron se rezultati dalës i përzierjes së
komponentëve është në varshmëri të drejtpërdrejte të faktorit njeri, dhe atë në disa faza:
projektimi, prodhimi, transporti, vuarja në vepër, mirëmbajtja etj.Prandaj veshtërsia qëndronnë
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kërkim për rritjen e kontrollit të betonit në të gjitha fazat,nga faza e njomë deri te ajo e betonit të
ngurtë.
Mirëpo nuk mund të thuhet se: është shumë e vështirë (e pamundur) të prodhohet beton
kualitativ(Neville).

1.1Qëllimi dhe objektivat
Qëllimi i këtij punimi diplome është të japë një paraqitje të qartë të vetive të betonit të njomë dhe
përdorimi i duhur i betonit të njomë. Pra siç e dimë materialet ndërtimore kanë rëndësi shumë të
madhe në jetën tonë të përditëshme pasi shumica dërrmuese e banimeve tona janë realizuar prej
betonit dhe pikërisht për këtë aspekt qëllimi kryesor i kësaj teme është të shpjegojë me mire
rendësinë e vetivetë betonit të njomë.
Objektivat
Objektivat kryesore të këtij punimi diplome janë:
1. Të ndihmojë studentët e ndërtimtarisë me informacionin e duhur për betonin e njomë.
2. Të arrijë të japë një rezultat real për rëndësinë e betonit në gjendjen e njomë në sektorin e
ndertimtarisë.
3. Të shqyrtojë dhe analizojë rezultatet e testit nga studimi praktik i kryer për betonin e
njomë.
Pyetjet e kërkimit
1. Çfarë janë betonet e njomë dhe si përgatiten ato?
2. Cilat janë vetitë e betonit të njomë dhe qka nenkuptojnë ato?
3. Cilat do të ishin rekomandimet e duhura për përgatitjen e betonit të njomë?
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Zhvillimi historik i betonit
Betoni si material ndërtimorë është përdorur qysh shumë më herët për çka dëshmojnë shumë
objekte në të gjitha skajet e rruzullit tokësor. Termi beton vjen nga latinishtja - calcis structio
(strukturë me bazë gëlqerore) fig.1, mirëpo nuk është ai i perdoruri nga Marco Vitruvio Pollione.
Qysh egjiptasit dhe grekët e vjetër i kanë njohur vetitë hidraulike të një përzierje e cila fitohet nga
argjila e pjekur dhe gëlqerja. Me këtë mjet lidhës kanë fituar një lloj të betonit.

Figura1. Mbetjet nga ndërtimet në Egjipt
(Atanasovski,2013)

Diçka formë më e përsosur e betonit haset më vonë tek romakët e vjetër të cilët kanë shfrytëzuar
hirin vullkanik dhe argjilën e pjekur.Nga kjo periudhë egzistojnë ende disa objekte siç janë
koloseumi romak, teatri i Pompejit etj.
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Figura 2. Koloseumi në Romë
(Atanasovski,2013)

Pas shkatërrimit të Perandorisë Romake, në një periudhë mjaftë të gjatë nuk është shënuar ndonjë
përparim në përsosshmërinë e betonit.Vlera më e madhe e perdorimeve të para të betonit i
atribohej mundësisë që jepte ky material për të përfituar forma të çfarëdoshme gurësh
artificial.Zhvillimi bashkëkohor i betonit dhe konstruksionet të ndërtuara nga betoni, fillon kur
Espdin (Aspdin), ndërtimtar nga Lids (Leeds), në vitin 1824 zbuloi çimenton Portland. Ajo fitohet
me pjekjen dhe bluarjen e gëlqeres dhe argjilës dhe me përmirësime të vogla kjo teknologji e
prodhimit shfrytëzohet edhe sot. Përpjekjet e para për përforcim-armirim të elementeve të betonit
janë bërë në Francë kur Llambo, (Lambot) në vitin 1848 ndërtoi një barkë, kurse Monie (Monier)
në vitin 1849 ka ndërtuar saksi për lule, prej llaçit të çimentos me armaturë nga rrjeta prej
çeliku.Bazat e para për llogaritje teorike të elementeve nga betoni i armuar i ka dhënë Kenen
(Koenen), në vitin 1887. Prej atëherë deri më sot ne një periudhë prej rreth 100 viteve, numër i
madh i hulumtuesve përherë po përsosin metodat për llogaritje, duke bërë numër të madh të
hulumtimeve teorike dhe eksperimentale.Si rezultat i metodave të përkryera për llogaritje, përvojës
së ndërsjellë është rritur edhe besimi te betoni i armuar si material ndërtimor. Ndërtuesit prej tij
kanë realizuar pa numër objekteimpozante të sigurta dhe stabile siç janë: ndërtesa shumë katëshe të
larta (objekti më i lartë ngabetoni i armuar në botë është një hotel në Pjongjang R.D e Koresë prej
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120 katësh), ura me trarë me gjatësi edhe mbi 200 metra, ura me harqe me gjatësi më të madh se
400 metra, kulla televizive dhe objekte tjera me lartësi mbi 500 metra etj.

2.2 Betoni si material ndërtimi dhe përbërësit e tij

Betoni është një gur artificial i prodhuar si rezultat i përzjerjes së përbërësve të tij, referuar një
raporti të duhur nëpërmjet një procesi të caktuar teknologjik. Betone të zakonshme konsiderohen
betonet me masë vëllimore 2200-2400 kg/m3.Betoni si material ndërtimor veçohet me rezistencë
të lartë ndaj shtypjesdherezistencë të vogël ndaj tërheqjes. Për shkak të vetive të cekura mund të
zbatohet përrealizimin e konstruksioneve në të cilat mbizotërojnë nderjet në shtypje siç janë:
themelet, disa lloje të mureve mbajtëse,shtyllat, blloqet për muratim etj.
Në elementet në të cilat paraqiten edhe nderjet në tërheqje që është rast i shpeshtë në praktikë
në zonën e tërheqjes vendosen shufra prej çeliku (armaturë),kështu elementet prej betonit të
armuar mund të pranojnë ngarkesa dhjetë herë më të mëdha. Materiali i cili fitohet me bashkim të
betonit dhe armaturës quhet beton i armuar dhe prej tij mund të realizohen konstruksione të
objekteve nga ndërtimi i lartë, objekte hidroteknike, ura, tunele, elektrana nukleare, silose etj.
Me plotë të drejtë mund të themi se mundësitë të cilat i japin betoni dhe betoni i armuar janë të
pakufishëme dhe interesi për ta në të ardhmen do të jetë ende më i madh.
Si përparësi më të rëndësishme të betonit dhe betonit të armuar në raport të materialeve të
tjera ndërtimore mund të cekën:
• soliditeti ndaj zjarrit;
•soliditeti mekanik;
• ekonomizimi;
• aseizmike;
• mundësia për variacione (diversitet) e përpunim të formave të ndryshme;
• higjienëdhe
• mundësia për riaftësim-sanim, adaptim dhe zbatim-ridedikim.
Krahas këtyre anëve të mira, ekziston edhe një numër i caktuar i mangësive të betonit, siç janë:
• pesha e lartë vetanake / vetjake;
• përçueshmëria e nxehtësisë dhe zërit;
• nëvoja për kallëpe dhe skele;
• mundësia për paraqitjen e çarjeve (plasaritjeve);
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• puna e vështirësuar në kushte dimërore.
Materialet përbërëse të betonit janë: materialet inerte(rëra, zhavori ose çakëlli),Çimento, uji dhe
shtesat e ndryshme. Për llogaritjen dhe përcaktimin e këtij raporti ekzistojnë teori të ndryshme. Ato
përcaktojnë raportet e përbërësve të betonit, duke u nisur nga kritere referuese të ndryshme.
Modelimi matematikor i gjetjës së sasive të përbërësve të betonit quhet mix-design ose projektimi i
recepturave të betonit, qe do të trajtojmë më poshtë.
Mbështetur në standardin S SH EN 206-1, është propozuar raporti i përbërësve te ndryshëm në
përqindje në figurën 3:

Figura 3. Përqindjet e përbërësve të betonit
(Golgota,2014)

Betoni në gjendje të ngurtësuar duket që ka strukturë homogjene, ndërsa përbërësit e tij ne nivel
makroskopik kanë strukturë heterogjene. Kjo është arësyeja që për të fituar një beton të kërkuar
duhet të studiojmë, analizojmë dhe llogarisim materialet përbërëse, dhe ne vijim do të diskutojmë
secilin prej tyre.
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2.2.1 Materialet inerte

Materialet inerte janë materiali mbushës dhe përbërësi kryesor i masës se betonit. Vetitë e
agregatit,ndikojnë drejtpërdrejt në vetitë e betonit. Në përdorimin e materialeve inerte për
prodhimin e betonit duhet të merren parasysh cilësitë e tyre që janë vetitë fiziko-kimike dhe
mineralogjike-petrografike.Duke u referuar EN 933-1 mund tëpërcaktojmë edhe kategorizimin e
materialeve inerte.
Për përgatitjen e betonit mund të shfrytëzohet agregati me prejardhje të ndryshme – natyrore dhe
artificiale, siç janë:
• agregati natyror (rërë, çakell dhe grimca / kokrra);(Fig.4)
• agregati i thyer ose i bluar (Fig.5), i fituar me grimcim të shkëmbinjëve monolit ose të
palidhur;
• agregati artificial i fituar nga materiale të ndryshme të mbetura nga prodhimet industriale (
zgjyra, perlit i ekspanduar, materiale vullkanike etj.);
• agregate speciale, siç janë: kermaziti, perliti i ekspanduar, materiale me fije të ndryshme etj.

Figura. 4 Agregati i lumitFigura. 5Agregati i grimcuar
(Newnan,2014)
Lloji dhe madhësia e agregateve varet nga dimensioni maksimal i lejuar dhe qëllimi i produktit
përfundimtar të betonit.
Në bazë të masës vëllimore agregatet mund të jenë:
-

Aggregate me peshë normale =2000-3000 (𝑘𝑔/𝑚3 );

-

Agregat i lehtë< 2000 (𝑘𝑔/𝑚3 ) ;
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-

Agregat i rëndë > 2000(𝑘𝑔/𝑚3 ) .

Për beton mund të përdoret agregati i cili plotëson kushtet e kualitetit sipas standardeve – normave
përkatëse nga këto aspekte:
•

Përberjes mineralogjike – petrografike;

•

Përbërjes kimike;

•

Pastërtisë nga lymi;

•

Përbërjes granolometrikedhe

•

Formës së kokrrave të agregatit.

Në rast të përgjithshëm mund të thuhet se për përgatitjen e betonit mund të shfrytëzohen aggregate
të cilat me përbërjen e vetë mineralogjike-petrografike nuk dëmtojnë vetitë e betonit, nuk
kontribojnë për shkatërrimin e tij, plasaritje etj, nuk shkaktojnë korrozion të armaturës etj.
Vetitë fiziko-mekanike të agregatit janë të rendesishme sepse prej tyre varen punueshmëria dhe
vendosja ne vepër e betonit, vetitë fiziko-mekanike të betonit të ngurtësuar, sjellja e tij ndaj
ngarkesave,kohëzgjatja etj.
Mes vetive fiziko-mekanike më të rëndësishme ndaj të cilave duhet të kemi kujdes janë: forma dhe
pamja e sipërfaqes së kokërrzës së agregatit, përmbajtja e grimcave të imëta në agregat, përmbajtja
e grimcave të lehta në agregat, mbështjellja e sipërfaqes të kokrrave të agregatit, përmbajtja e
materieve organike në agregat, prania e silicit amorf në agregat, masa vëllimore e agregatit,
qëndrueshmëria e agregatit, përbërja granulometrike e agregatit etj.

Figura 6.Forma e kokrrave të agregatit
(Dugaliq,2013)
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2.2.2 Çimento

Çimento është materiali lidhës në prodhimin e betonit. Çimento duke u përzier me ujin dhe me
mbushësin e hollë, rërën, na jep llaçin e çimentos. Më tej duke u përzier me mbushësin e trashë,
çakëllin, formon betonin.Në varësi nga përbërja dhe mënyra e përpunimit ekzistojnë më shumë
lloje të çimentos, por më sëtepërmi përdoret i ashtuquajturi portland çimento.
Portland çimentoja fitohet nga argjila ose nga lëndët e para natyrore në mënyrë përkatëse të
përziera gëlqeror dhe argjilë në fabrika të specializuara për prodhimin e çimentos (fig. 7).

Figura.7 Fabrika për prodhimin e çimentos
(Trajkovska,2013)

Procesi teknologjik për prodhimin e çimentos përbëhet nga bluarja dhe përzierja intensive e
argjilës ose gëlqerorit dhe argjilës, të cilët pastaj pjekën në furra rrotulluese në temperaturë prej
1250°С( temperatura e klinkerizimit). Materiali i pjekur nga furrat rrotulluese del në formë të
topthave (sferave) me diametër prej disa milimetrave deri 2 – 3 cm, i njohur nën emrin portlandklinker i çimentos (fig.8).
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Figura 8.Portland-klinker i çimentos
(Atanasovski,2013)
Çimento nëse përzihet me ujë në një raport 3:1, është në gjëndje për të prodhuar një pastë të
çimentos (klinker) e cila është lehtësisht e punueshme.Klinkeri për një interval kohe rreth një orë e
humb plasticitetin fillestar të tij pra kompaktësohet dhe për një periudhë kohe rreth 24 orë ose një
ditë arrin afërsisht fortësinë e një guri natyror dhe është në gjëndje për ti rezistuar ngarkesave
mekanike.Në përbërjen e klinkerit janë të pranishme edhe mineralet okside, si :
𝐶𝑎𝑂2 (64 deri 68)%,
𝑆𝑜𝑂2 (20 deri 23)%,
𝐴𝑙2 𝑂3 (3 deri 8)%,
𝐹𝑒2 𝑂3(2 deri 6)%,
CaO 65.5%
si dhe përmbajnë MgO,𝑁𝑎2 𝑂, 𝐾2 𝑂, 𝑇𝑖𝑂2 në përqindje të vogla.
Referuar ASTM C150, çimento ndahet në 5 tipi kryesore. Çdo tip i çimentos shenohet me numër të
veçantë që i korrespondojnë klasa të ndryshme te rezistencës që janë; 32.5; 32.5R; 42.5; 42.5R;
52.5; 52.5R. Këto numra përcaktojnë rezistencën mekanike minimale në shtypje në N/mm2 e
testuar në 28 ditë.
Çimento prodhohet si rezutat i proçesit teknologjik të bashkimit të mineraleve përbërëse: C3S;
C2S; C3A; C4AF; SO3; MgO si dhe materialeve lidhëse. Përqindja e këtyre mineraleve në
përmbajtjen e brumit të çimentos ose klinkerit, është dhënë më poshtë në tabelën 1.
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Tabela 1.Përmbajtja në % e mineraleve për tipet e çimentove
Tipi referuar ASTM

𝑪𝟑 𝑺

𝑪𝟐 𝑺

𝑪𝟑 𝑨

𝑪𝟒 𝑨𝑭

I-çimento portland e thjeshtë

45-55

20-30

8-12

6-10

II- çimento Portland e Përbërë

40-50

25-35

5-7

10-15

III- çimento Furrnalte

50-65

15-25

8-14

6-10

IV- çimento Pocelanoze

25-35

40-50

5-7

10-15

V- çimento e Përbërë

40-50

25-35

0-4

10-20

(Golgota,2014)
Kështu sa më e madhe të jetë sasia e çimentos së përdorur aq më e madhe do të jetë edhe sasia e
nxehtësisë së liruar që dmth aq më i madh është edhe avullimi i ujit gjatë proçesit të ngurtësimit si
dhe rritet mundësia e shtimit të poreve kapilare dhe rritet edhe tkurrja. Pra hidratimi i çimentos
mund të ndikon në rritjen e poreve në beton.

a)

c)

b)

d)

e)

Figura 9. Fazat e hidratimit dhe të ndryshimit struktural të çimentos
(Golgota,2014)
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Zhvillimi i strukturës në pastën e çimentos (sipas Hover dhe Phillco,1990):
a) Faza fillestare C-S-H
b) Formimi i xhelit,
c) Faza e fillimit – zhvillimi i skeletonit të dobët,
d) Faza perfundimtare - zhvillimi i skeletonit rigjid dhe
e) Ngurtësimi.
2.2.3 Uji

Uji është një element tjetër përbërës i rëndësishëm i betonit. Raporti i sasisë së ujit në lidhje me
përbërësit e tjerë të betonit, është një nga kërkesat e standardit për kalimin nga betonet e
zakonshme në betone jetëgjatë.
Uji është një element me funksion të dyfishtë referuar betonit.Ai mundeson krijimin e betonit dhe i
jep ketij të fundit veti plastike. Uji që përdoret për prodhimin e betonit duhet të jetë në përputhje
me kërkesat e EN 1008, që duhet të jetë ujë si substancë që reagon kimikisht me lëndet lidhese
gjatë fazës së lidhjes dhe ngurtësimit.Burimet e ujit që mund tëpërdoren për realizimin e përzierjes
së betonit, mund të jenë të ndryshme.
Roli i ujit është i shumëfishtë:
•

mundëson hidratimin e çimentos – procesi në të cilin lagen të gjitha kokërrzat e çimentos
përshkak të pjesëmarrjes së tyre në procesin e lidhjes;

•

siguron punueshmëri të mirë dhe vendosëshmëri të betonit te njomë;

•

uji shërben edhe si mjet për mirëmbajtje të betonit.
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2.2.4 Aditivët (shtesat)

Aditivët janë shtesa të cilat mund të përmirësojnë veti të caktuara të betonit të njomë dhe të
ngurtësuar. Përdorimi i tyre nuk është i obligueshëm, por në kohën e fundit është mjaftë i shpeshtë,
për shkak të plotësimit të kritereve ndaj kushteve të ekspozimit.Shfrytëzohen në sasi të vogla të
shprehura si përqindje nga pesha e çimentos dhe shtohen para ose gjatë kohës së përzierjes së
betonit. Duhet të theksohet se një beton jo mire i përgatitur nuk mund të përmirësohet me
perdorimin e aditivit.Per shembull norma e hedhjes se aditivit në beton për ta bërë atë të
papërshkueshëm nga uji është 1.5 lit ne 100 kg çimento.

Figura 10.Llojet endryshme të aditivëve
(Girard,2011)
Në kushte të caktuara një aditiv i njëjtë mund të ketë veprim të shumëfishtë, por ndarja bëhet mbi
bazën e vetë veprimit të tij themelor – primar që ka në betonin final në grupet vijuese:
•

plastifikator,

•

aerantët (thithësit e ajrit),

•

shtupues,

•

ngadalësuesi i lidhjes,

•

përshpejtues të lidhjes,

•

shtesa për betonim në temperatura të ulëta,
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•

shtesa për betonim gjatë temperaturave të larta.

Aditivet për betone mund të kenë rendiment dhe përdorime të ndryshme, normativa parashikon
klasifikimin e produkteve në 12 kategori, me prova të ndryshme dhe nivel rendimenti minimal për
çdo tip specifik.

Tabela 2.Klasifikimi i aditiveve për betone (MAPEIN.d)
WR

Aditiv reduktues uji/fluidifikues

Kategoria 2

HRWR

Kategoria 3

WRA

Reduktues uji me efikasitet te larte
superfluidifikues
Aditiv mbajtes uji

AEA

Aditiv ajrues

Kategoria 5

SAA

Aditiv pershpejtues preze

Kategoria 6

HAA

Aditiv pershpejtues ngurtesimi

Kategoria 7

SRA

Aditiv vonues preze

Kategoria 8

WrA

Aditiv rezistent ndaj ujit

Kategoria 9

WR+SRAA
HRWR+SR
A

Aditiv vonues preze/reduktues uji/fluidifikues
Aditiv vonues preze/reduktues uji me efikasitet
te larte/superfluidifikues

Kategoria 10
Kategoria 11

WR+SAA

Aditiv pershpejtues preze/reduktues uji/fuidifikues

Kategoria 12

Kategoria 4

Përzierjet duhet të përdoren vetëm kur specifikohen ose kur aprovohen nga inxhinieri.
Aprovimi do të jepet vetëm për përdorimin e përzierjeve që mund të administrohen nësasi të
kalibruara nëpërmjet një makinerie mekanike, dhe që i janë shtuar ujit direkt gjatë përzierjes. Kur
aprovimi jepet për përdorimin e më shumë se një tipite aditivit për të njejtënpërzierje betoni ato
duhet të zbatohen në mënyrë të veçantë.
•

Reduktimi i ujit - kontraktori duhet të përfshije një aditiv për reduktimin e ujit të aprovuar
(plastifikues),ku në opinionin e inxhinierit, aftësia punuese e përzierjes është e papërshtatshme
për të arritur një ngjeshje të pranueshme dhe ku rrjedhja e tepërt e betonit është evidente.

•

Vendosja e aditivit vonues – kur sasi të mëdha betoni duhet të vendosen ose kur betonimi është
ndërmarë në kushte nxehtësie, kontraktori mund të përfshijë për aprovim vendosjen e aditivit
vonues për të ulur nxehtësinë e hidratimit.

•

Aditivet shpejtues - kontraktori nuk mund të perdorë aditivet shpejtues përveçse për betonim
në mot të ftohtë dhe pas konfirmimit të inxhinierit.
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2.3 Vetitë e betonit të njomë
2.3.1 Faktorët që ndikojnë në vetitë e betonit të njomë
Faktorët kryesorë që ndikojnë në vetitë e betonit të njomë janë:
1. Ndikimi i raportit ujë/çimento në betonin e njomë
2. Ndikimi i çimentos në betonin e njomë
3. Ndikimi i materialit inert (agregatit) në betonin e njomë
4. Punueshmëria gjatë fazës së njomë.

2.3.2 Ndikimi i raportit ujë/çimento në betonin e njomë

Raporti ujë/çimento (U/Ç) i betonit duhet të llogaritet dhe kontrollohet në varësi të përmbajtjes së
çimentos dhe duke e korrigjuar, referuar ujëthithjes së materialeve inerte.
Me raport ujë/çimento do të kuptojmë raportin ndërmjet sasisë faktike të ujit të përdorur dhe sasisë
së çimentos të përdorur në betonin e njomë. Ndikimi i këtij raporti është i pranishëm në të gjitha
vetitë e betonit të zakonshëm por në mënyrë të veçantë në betonet jetëgjatë.Ndikimi i rapotit U/Ç
është analizuar nga studiues të ndryshëm. Kështu:

• Sa më i lartë të jetë raporti ujë/çimento, aq më e madhe do të jetë hapësira midis grimcave
të materialeve inerte të betonit dhe aq më i madh do të jetë volumi i boshllëqeve të
krijuara në beton. Pra ndikon në rritjen ose uljen e porozitetit në beton.
•

Raporti ujë/çimento ndikon në rezistencën mekanike të betonit, ( referuar Neville, fq.
271,“Properties Of Concrete,fourth and final edition‖”), varësi e shprehur në fig.11 si më
poshtë:
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Figura 11.Lidhja midis rezistencës 7 ditore dhe raportit uje/çimento për betone të prodhuara me
çimento Portland me ngurtësim të shpejtë
(Golgota,2014)
Një raport më i ulët ujë/çimento do të thotë më pak ujë, ose më shumë çimento dhe punueshmëri
më e ulët që ndikon në ngurtësimin më me vështirësi të betonit dhe në rezistencë mekanike më të
lartë. Raporti ujë/çimento, dmth një sasi uji më e madhe se recepturat, ndikon në krijmin e
plasaritjeve gjatë tkurrjes së betonit në proçesin e ngurtësimit.
Ndikimi i këtij raporti shkon edhe më tej pasi ai ndikon edhe në jetëgjatësinë e betonit.Analizat
tregojnë që ndryshimi i raportit ujë/çimento,korrespondon në ndryshimin e sistemit të poreve që
krijohen gjatë proçesit të ngurtësimit të betonit. Sa më i dendur të jetë betoni i prodhuar, pra sa më
pak pore të ketë aq më e lartë do të jetë rezistenca dhe jetëgjatësia e betonit e cila nënkupton
rezistencën që paraqet betoni për të mos lejuar depërtimin e agresivitetit të klasave të ekspozimit të
strukturës.
2.3.3 Ndikimi i çimentos në betonin e njomë

Përdorimi i çimentos portland u mbështet mbi bazën e studimeve të mëposhtme:
Në gjenden fakte të konsiderueshme që betonet e prodhuara me çimento Portland, me përmbajtje
të lartë të C3A (tre kalcium aluminati), janë më rezistente ndaj korrozionit të kriprave se sa
çimentot sulfate.Nga analizimi i fazave të hidratimit të çimentos na dergon në faktorët që ndikojnë
në rezistencën fillestare dhe atë përfundimtare të çimentos qe janë përbërja e klinkerit dhe imtësia
e bluarjes (P.S.Zacarias,2007).
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Përbërja e klinkerit ndikon ndërmjet raportit silikatit trekalcik (C3S) dhe silikatit bikalcik (C2S): i
pari hidratohet më shpejt, duke liruar një sasi të konsiderueshme nxehtësie, ndërsa i dyti hidratohet
më ngadalë. Prandaj një klinker me përmbajtje të madhe të C3S n’a jep një arritje të shpejtë të
rezistencës, ndërkohë që ai që përmban më shumë C2S, e arrin rezistencën me shpejtësi më të
vogël, por qëndrueshmëria përfundimtare është pothuajse e njejtë.
Imtësi e bluarjes do të thotë një sipërfaqe kontakti më e madhe pra një shpejtësi më e madhe e
hidratimit: e për rrjedhojë, faktori i imtësisë influencon veçanërisht në përftimin e rezistencës
fillestare.Çimento që përdoret për beton duhet të zgjidhet duke u referuar ne standarte të
përcaktuara dhe të ruhet në kushtet e përshtatshme (psh në ambientë të thatë) atëhere kjo çimento
është e duhura. AutoriPhilip S. Zacarias, ka vërtetuar që duhet të përmendim edhe rëndësinë që ka
raporti agregat/çimento. Për një vëllim të njejtë betoni, përqindja e çimentos në raport me rërën
rritet pasi sipërfaqja e materialit që do të lidhet rritet. Rritja e sasisë së çimentos e pa shoqëruar me
rritjen e sasisë së ujit do të thotë zvogëlim i raportit ujë/çimento. Mbështetur në rekomandimet e
Sika handbook është ndërtuar tabela 3.si mëposhtë:
Tabela 3. Sasia minimale e çimentos për aggregate natyrale dhe të thyera
Diametri max. i grimcave

Agregat i rrumbullakët

8 mm

380 kg/m3

16 mm

330 kg/m3

32 mm

300 kg/m3

(Golgota,2014)
Në studime të kryera në afat të gjatë, rezultatet kanë treguar në mënyrë të qartë se betonet me
raport të ulët ujë / çimento janë betone më jetëgjatë, duke marrë parasysh edhe përbërjen e
çimentos Portland të përdorur për prodhimin e betonit.
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2.3.4 Ndikimi i materialit inert (agregatit) në betonin e njomë

Pothuajse 75-80 % e peshës dhe vëllimit të betonit zihet nga agregatet, prandaj ato ndikojnë në
vetitë e ndryshme të betonit. Meqenëse materialet inerte janë më të lira se sa çimentoja, përdorimi i
tyre në beton është më ekonomik duke patur parasysh rezistencën dhe jetëgjatësinë e betoneve në
kushte ambientale të ndryshme.
Për materialin inert duhet:
-

Të vlerësohet mirë lakorja e shpërndarjes së madhësisë së grimcave

-

Të mbahet e ulët permbajtja e materialeve inerte të imëta (thërrmijat 0.0063 mm)

-

Të përshtatet përmbajtja e binderit për të arritur një përmbajtje të kënaqshme të imët.

Në përdorimin e materialeve inerte, referuar SK EN 933-1 dhe SK EN 12620, duhet të merren
parasysh vetitë fiziko-kimike dhe mineralogjike - petrografike si dhe karakteristikat e tyre.
Ndikimet e materialeve inertenë betonet jetëgjatë, poi tregojmë më poshtë p.sh:
•

Lloji i materialit inert në varësi të vendburimit.Materialet inerte natyrore që vijnë nga
depozita minerale natyrore. Materialet inertei nënshtrohen vetëm përgatitjeve mekanike
dhe/ose larjes. Materialet inerte te ashpëra nga masivet malore: vijnë nga depozita minerale
dhe i nënshtrohen eksplodimit të shtresave gjeologjike,pra është prezente mundesia e
shkatërrimit më pare te struktures së tyre.

•

Forma dhe struktura e kokrrizave pas thyerjes dhe fraksionimit, e cila preferohet të jetë
kubike ose e rrumbullakët.

•

Rezistenca mekanike ose në shtypje e materialit inert e cila ndikon drejtpërdrejt në
rezistencën e betonit.

•

Duhet të kenë dendësi sa më të madhe të mundshme, veti kjo që ndikon në rezistencën e
betonit.

•

Pastërtia e materialeve inerte nga baltërat apo materialet e ndryshme organike.

•

Duhet të kenë sipërfaqe të ashpra. Ashpërsia e sipërfaqes së materialeve inerte bën që të
kërkojnë më shumë çimento dhe te sigurojnë lidhje më të mirë.

•

Përmbajtja e tyre në beton duhet të jetë në raporte të caktuara fraksionimi, pasi në brumin e
betonit kemi të pranishëm edhe materialin inert të hollë dhe agregatin e trashë,të paraqitura
grafikisht në figurën 12(C. Arum, A.Olotuah,2006).
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Figura 12. Ndikimi i trashësisë së materialit inert në varësinë ndërmjet thellësisë se depërtimit dhe
rezistencës në shtypje
(Golgota,2014)

Respektimi i këtyre raporteve ndikon ne punueshmërinë dhe në rezistencën e betonit. Uniformiteti
dhe cilësia e betonit të prodhuar ndikojnë edhe në jetëgjatësinë e tij; si edhe në kosto nëse nuk
është gjetur nje zgjidhje ekonomike. Madhësia optimale e materialeve inerte, e ashtuquajtura
Dmax ka ndikim shumë të madh në vetitë dhe koston e betonit.
2.3.5 Punueshmëria në betonin e njomë
Faktorët që ndikojnë në punueshmëri te betonit të njomë janë:
Faktori kryesor është përmbajtja e ujit në recepturën e betonit e shprehur në litra/m3. Kjo sasi jepet
në një tabelë për punueshmëri të ndryshme dhe madhësi maksimale të materialeve inerte.
Megjithatë ndikimet e materialeve inerte dhe të raportit ujë/çimento duhet të merren në konsideratë
së bashku. Kështu në mënyrë të përmbledhur, për një punueshmëri të dhënë, gjendet një vlerë e
raportit agregat i trashë/hollë i cili kërkon sasinë më të vogël të ujit (Neville,2002).Referuar
studimeve punueshmëria e betonit rritet kur:
•

duke shtuar sasinë e ujit,

•

nëpërmjet përdorimit të shtesave të lengta, ose
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•

duke përdorur materiale inertenatyrale, pra me forma të rrumbullakosura (Mamlouk,
Michael S.,2011)

Ndërsa sipas D.H Butler 2013:
Punueshmëria është mundësia e betonit të njomë për të rrjedhur në strukturën e betonit.Betoni i
prodhuar me punueshmërinë e duhur është i përshtatshëm për kushtet e kantjerit.
2.3.6 Vetitë e betonit të njomë

Përzierja e betonit të njomë fitohet me homogjenizimin e pjesëve përbërëse të betonit (çimento,
agregat, ujë, aditivë dhe eventualisht ajri).Beton i ngurtësuar cilësor mund të ﬁtohet vetëm nëse
betoni i njome ka veti të caktuara.Këto veti varen nga një numër i madh i faktorëve, mes të cilëve
më të rëndësishme janë karakteristikat individuale të komponentëve të betonit dhe struktura e vetë
betonit.
Vetitë më të rëndësishme të cilave duhet t’i përkushtohet kujdes i veçantë janë:
•

Punueshmëria e betonit të njomë ,

•

Konsistenca e betonit te njomë ,

•

Segregacioni i betonit te njomë,

•

Ndarja e ujit nga betonit dhe

•

Përpunimi përfundimtar i betonit të njomë.

➢ Punueshmëria e betonit te njomë
Paraqet vetinë fizike e cila duhet të shqyrtohet pavarësisht nga rrethina dhe mekanizmi i
disponueshëm. Me punueshmëri nënkuptohet bartja e lehtë, mundësia për ndryshim të lehtë të
formës së vetë, plotësimi / mbushja e hapësirës në kallëpe me shpenzim sa më të vogël të
energjisë, ngjeshje e lehtë, ripërpunim i lehtë etj..Betone të cilat i plotësojnë vetitë më parë të
cekura dhe disa veti të tjera quhen betone të punueshme.Nga betoni mirë i punueshëm mund të
fitohet beton cilësor i ngurtësuar.
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➢ Konsistenca e betonit te njomë
Me këtë term në rast të përgjithshëm shënohet aftësia për formësim plastik të betonit të njomë nën
ndikimin e veprimeve të ndryshme mekanike.Nga aspekti i interesit praktik, kjo veti do të jetë e
përpunuar më gjerësisht.
➢ Segregacioni i betonit te njomë
Në rast të përgjithshëm nën nocionin segregacion nënkuptohet ndarja e disa pjesëve nga një
përzierje heterogjene, ashtu që shpërndarja e tyre hapësinore nuk është e njëtrajtshme. Kur është në
pyetje betoni kjo do të thotë ndarja e kokrrave të mëdha nga kokrrat e voglate agregatit, më shpesh
si pasojë e peshës së tyre. Deri te segregacioni i betonit te njomë më shpesh vjen për shkak të
ndikimeve dinamike në procesin e transportimit, kurse dukuri e tillë është e mundur edhe në vetë
kallëpet / latimin gjatë vendosjes së betonit. Nëse krijohet segregacion në përzierjen e betonit te
njomë , ngjeshja e tij është praktikisht e pamundur me çka në mënyrë drastike keqësohen vetitë
fizike-mekanike të betonit të ngurtësuar.
➢ Ndarja e ujit nga betoni
Me këtë nocion nënkuptohet ndarja e caktuar e ujit nga betoni i njomëdhe atë ose në sipërfaqen e
çdo shtrese të betonit ose në brendësi, nën kokrrat më të mëdha të agregatit ose nën shufrat e
armaturës. Ndarja e ujit nga betoni i njomë kryesisht në mënyrë të pavolitshme ndikon mbi vetitë e
betonit të ngurtësuar. Uji i grumbulluar formon pore të cilat e pengojnë lidhjen e brumit të
çimentos me kokrrat e agregatit ose armaturën dhe kështu krijohen vende të dobëta në
beton.Ndarja sipërfaqësore e betonit mund të jetë e pavolitshme ose e volitshme. Është e
pavolitshme nëse përmes këtij uji vazhdohet me betonim dhe kështu lidhja ndërmjet shtresave
dobësohet, kurse e volitshme është nëse uji i ndarë shpejtë avullohet dhe prania e përgjithshme e
ujit në beton zvogëlohet.
➢ Përpunimi përfundimtar i betonit te njomë
Në shumicen e rasteve elementet e betonit duhet të fitojnë përpunim cilësor përfundimtar.
Mundësia që shtresat sipërfaqësore të përpunohen në mënyrë solide është në varshmëri direkte nga
përbërja granulometrike e agregatit, formës dhe sipërfaqes së kokrrave të agregatit ose me një fjalë
nga sasia e komponentëve të llaçit në përzierjen e betonit. Si komponentëte llaçit në përberjen e
betonit llogariten: çimentoja, grimcat fi (ø)të agregatit, shtesat eventuale minerale dhe uji.
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2.3.7 Ekzaminimi i konsistencës së betonit të njomë
Konsistenca e betonit në masë më të madhe varet nga sasia e ujit, por ndikim të rëndësishëm ka
edhepërbërja granulometrike e agregatit, lloji i sasisë së çimentos dhe aditivët. Shkalla e
konsistencës shfrytëzohet si masë – tregues për gjendjen e përzierjes së betonit. Megjithatë duhet
të theksohet se me klasën e konsistencës nuk mund të përfshihen të gjithë parametrat të cilët i
përcaktojnë karakteristikat e përgjithshme të betonit edhe pse mendim i tillë mbizotëron në
opinionin profesional.Konsistenca është rezultat i shumë vetive reologjike, e për pasojë nuk është e
ndjeshme vetëm nga përcaktimet sasiore, por edhe nga vlerësimet relative mbi bazëne sjelljes së
betonit dhe metodave përcaktuese të provave. Asnjëra nga metodat e provave të propozuara ose në
përdorim për matjen e konsistencës nuk është plotësisht e pranueshme, prandaj treguesit e betonit
të njomë duhet tendryshohen nga metoda në metodë.Lidhur me këtë në përgjithësi ndjeshmëria
maksimale e çdo metode i perket fushave të ndryshme të punueshmërisë dhe sipas veçantisë së
strukturës dhe kushteve të vendosjes në vepër, zgjidhet metoda e pranueshme e kontrollit të klasës
së konsistencës.
Metodat e matjes së konsistencës janë:
-

ulja e konusit Abrahams;

-

prova Vebe (Vèbè test);

-

treguesi i kompaktësisë;

-

metoda e shtrirjes (përhapjes).

Mbi këto metoda është bazuar klasifikimi i betonit në funksion të konsistencës, (Tabelat ).
Tabela 4.Klasa e konsistencës sipas uljes së konusit
Klasa e
konsistencës
S1
S2
S3
S4
S5

Ulja e konusit në mm

Emërtimi

Nga 10 në 40
Nga 50 në 90
Nga 100-150
Nga 160-210
> 210

i njomë
plastik
gjysmë i rrjedhshëm
i rrjedhshëm
shumë i rrjedhshëm

(Fletorja Zyrtare RSH,2004)
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Tabela 5. Klasa e konsistencës sipas metodës Vèbè
Klasa e
konsistencës
V0
V1
V2
V3
V4

Koha Vèbè në sek
≥ 31
Nga 30 deri 21
Nga 20 deri 11
Nga 10 deri 6
Nga 5 deri 3

(Fletorja Zyrtare RSH,2004)

Tabela 6. Klasa e konsistencës sipas treguesit të kompaktësisë
Klasa e
konsistencës
C0
C1
C2
C3

Treguesi i kompaktësisë
≥ 1. 46
Nga 1. 45 deri 1. 26
Nga 1. 25 deri 1. 11
Nga 1. 10 deri 1. 04

(Fletorja Zyrtare RSH, 2004)

Tabela 7. Klasa e konsistencës sipas treguesit të shtrirjes
Klasa e
konsistencës
FB 1
FB 2
FB 3
FB 4
FB 5
FB 6

Shtrirja në mm
≤ 340
nga 350 deri 410
nga 420 deri 480
nga 490 deri 550
nga 560 deri 620
≥ 630

(Fletorja Zyrtare RSH,2004)
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2.3.8 Metoda e uljes (Slump test)

Metoda më e përdorur për matjen e konsistencës së betonit është ajo e uljes së konusit.Testimi i
uljes së betonit është përcaktimi i punueshmërisë ose konsistencës së përzierjes së betonit të
përgatitur në laborator ose në vendin e ndërtimit gjatë ecurisë së punës.Testi i uljes është prova më
e thjeshtë e punueshmërisë për beton, përfshinë kosto të ulët dhe siguron rezultate të
menjëhershme. Për shkak të këtij fakti, ai është përdorur gjerësisht për testet e zbatueshmërisë që
nga viti 1922. Rënia kryhet sipas procedurave të përmendura në ASTM C143 në Shtetet e
Bashkuara dhe EN 12350-2 në Evropë.Në përgjithësi vlera e rënies së betonit përdoret për të gjetur
punueshmërinë, e cila tregon raportin ujë-çimento, por ka faktorë të ndryshëm duke përfshirë
vetitë e materialeve, metodat e përzierjes, dozimin, shtesat etj. Gjithashtu ndikojnë në vlerën e
uljes së betonit të njomë.Metoda e uljes kryhet me anë të konusit Abrahams dhe pjesëve
ndihmëse(Fig 13).

Figura13. Konusi Abrahams dhe pjesët ndimëse
(Ceone-d-Abrams,2010)
Kur kryhet testimi i rënies, format e rënies së betonit që mund të vërehen janë si në vijim:

a)Rëni
a reale

b)Rëni
a zero

c)Rënia
në shtrirje

d)Rënia
në prerje

Figura 14. Format e uljes me anë të konusit Abrahams
(Fletorja Zyrtare RSH,2004)
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-Forma e parë, me ulje të konusit në mënyrë uniforme pa prishje të masës së betonit, tregon
përbërje të përshtatshme të përzierjes. Fig. 14a
-Rënia zero është tregues i raportit shumë të ulët ujë-çimento, gjë që rezulton në përzierje të thata.
Ky lloj betoni zakonisht përdoret për ndërtimin e rrugëve. Fig. 14b
-Rënia në shtrirje është një tregues se raporti ujë-çimento është shumë i lartë, pra përzierja e
betonit është shumë e lagur ose është një përzierje e lartë e punueshmërisë, për të cilën një test i
rënies nuk është i përshtatshëm. Fig. 14c
-Rënia në prerje apo me ulje asimetrike, shpesh tregon mungesën e kohezionit dhe
manifestohet me lehtësinë që ka brumi për t’u shpërbërë. Në rast se prova përsëritet dhe
rezultati nuk ndryshon, atëherë betoni nuk duhet lejuar të vendoset në vepër. Fig. 14d
Në figuren në vazhdim paraqitet procedura e metodes së uljes me anë të konusit Abrahams.

Figura 15. Procedura e metodes së uljes me anë të konusit Abrahams
(Mishra, 2017)
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2.3.9

Konsistenca sipas metodës Vebe (Vèbè test)

Sikurse metoda e uljes edhe kjo metodë matë vetëm konsistencën, por merr kuptim te plotë për
përzierjet e betonit me konsistencë të ulët. Pajisja për provë, siç tregohet në figurën e mëposhtme,
u zhvillua nga inxhinieri suedeze V. Bahrner.
Pajisjet e testimit të Vebe-së përbëhen nga një tavolinë vibruese, një tigan ne formë cilindri, koni
me renie dhe një disk qelqi ose plastike i bashkangjitur në një shufër të lëvizshme (fig.16), i cili
shërben si pikë referimi, përfundimtare. Koni vendoset në tigan, mbushet me beton dhe hiqet
sikurse te metoda e uljes. Disku futet në pozicion në majë të konit të betonit dhe tryeza vibruese
vendoset në lëvizje. Koha e nevojshme për të lexuar betonin, nga forma konike deri në atë
cilindrike derisa disku të jetë plotësisht i mbuluar me beton, raportohet si koha e Vebe-sëe
shprehur në sekonda.

Figura.16.Pajisja për proven Vebe
(Al-tayeb, 2014)
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2.4 Metoda e shtrirjes

Kjo metodë zbatohet për përcaktimin e konsistencës së përzierjeve të betoneve plastike dhe të
rrjedhshëme me kokërrza maksimale të agregatit deri 30 mm . Gjatë ekzaminimit shfrytëzohet
tabela e dyfishtë prej drurit me dimensione 70 / 70 cm (fig.17). Të dy tabelat në mes veti në njërën
skaj lidhen me shufra metalike, kurse në skajin tjetër ka një dorëz metalike me të cilën tabela e
sipërme mund të ngritët dhe të zbritet deri në lartësi prej 4 cm, që është e rregulluar me një
kufizues.

Figura 17.Pajisja për ekzaminimin e konsistencës së çimentos me shpërndarje
(The Concrete Society)
Betoni i cili ekzaminohet vendoset në konin metalik të prerë, në dy shtresa të cilat ngjeshën me
nga 20 goditje me parvaz të thjeshtë prej druri me dimensione 4x4 cm. Masa e shtrirjes
përcaktohet me matjen e diametrit të masës së betonit me dy drejtime normale. Si vlerë meritore
përvetësohet vlera mesatare nga të tre ekzaminimet.
Shtrirja e betonit e përcaktuar sipas kësaj metode duhet të jetë:
• për betonin gjysëm te rrjedhshëm 36-50 cm;
• përbetonin e rrjedhshëm 50 - 65 cm.
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2.4.1. Dallimi midis standartit ASTM dhe EN

Standardi është një dokument që përcakton kërkesat për një artikull, material, komponent, sistem
ose shërbim të veçantë, ose përshkruan në detaje një metodë ose procedurë të caktuar. Standardet
lehtësojnë tregtinë ndërkombëtare duke siguruar pajtueshmërinë dhe ndërveprimin e
komponentëve, produkteve dhe shërbimeve. Ata sjellin përfitime për bizneset dhe konsumatorët në
drejtim të reduktimit të kostove, rritjen e performancës dhe përmirësimin e sigurisë. Standardet
zhvillohen dhe përcaktohen përmes një procesi të shkëmbimit të njohurive dhe ndërtimit të
konsensusit ndërmjet ekspertëve teknikë të emëruar nga palët e interesuara dhe palët e tjera të
interesit, duke përfshirë bizneset, konsumatorët dhe grupet mjedisore, ndër të tjera.
ASTM International është një organizatë ndërkombëtare e standardeve që zhvillon dhe publikon
standardet teknike të konsensusit vullnetar për një gamë të gjerë materialesh, produkteve,
sistemesh dhe shërbimesh.
"ASTM" i ndjekur nga numra ose shkronja përdoret në fletët e të dhënave për të treguar testin e
përdorur për të zhvilluar të dhënat. Këto teste janë të standardizuara në mënyrë që ato të mund të
riprodhohen nga laboratorët në mbarë botën.
ASTM është një standard ndërkombëtar dhe organizatë testimi me seli në West Conshohocken, PA
dhe zyra në Belgjikë, Kanada, Kinë, Meksikë dhe Uashington, DC. Është themeluar në vitin 1898
nga një grup inxhinierësh dhe shkencëtarësh hekurudhash të Pensilvanisë, të udhëhequr nga
kimisti Charles Benjamin Dudley , për të trajtuar ndërprerjet e shpeshta hekurudhore në industrinë
hekurudhore në rritje të shpejtë. Fillimisht u quajt "Shoqëria Amerikane për Testimin e
Materialeve", ajo e ndryshoi emrin e saj në "ASTM International" më 2001. Shoqata ka më shumë
se 30,000 anëtarë, të klasifikuar si përdorues, prodhues, konsumatorë dhe interes të përgjithshëm.
Këta të fundit janë zakonisht akademikët dhe konsulentët.
ASTM zhvillon dhe publikon standarte teknike që arrihen përmes konsensusit dhe përdoren në
baza vullnetare për një larmi produktesh, materialesh, sistemesh dhe shërbimesh. Deri më sot, rreth
12,000 standarde të ASTM përdoren në mbarë botën me 143 komitete të shkruara të standardeve
teknike. Standardet zhvillohen në përputhje me parimet udhëzuese të Organizatës Botërore të
Tregtisë të cilat përfshijnë "koherencën, konsensusin, dimensionet e zhvillimit, efektivitetin,
paanshmërinë, rëndësinë dhe transparencën". Standardet e brendshme të ASTM bien në gjashtë
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kategori: Standard Specifikimi, Metoda e Testimit Standard , Udhëzuesi i Praktikës Standarde,
Klasifikimi Standard dhe Standardi i Terminologjisë.
Standardet Evropiane (ENs) janë dokumente që janë ratifikuar nga një prej tre Organizatave
Evropiane të Standardizimit (ESO), CEN, CENELEC ose ETSI. Megjithëse ata merren me fusha
të ndryshme të veprimtarisë, CEN, CENELEC dhe ETSI bashkëpunojnë në një sërë fushash me
interes të përbashkët, si sektori i makinerisë ose teknologjitë e informacionit dhe komunikimit
(TIK). Ata gjithashtu ndajnë politika të përbashkëta për çështje ku ka marrëveshje të përbashkëta.
Një EN (Standard Evropian) "bart me vete detyrimin që të zbatohet në nivel kombëtar duke u
dhënë statusin e një standardi kombëtar dhe duke tërhequr çdo standard kombëtar në
kundërshtim". Prandaj, një Standard Evropian (EN) automatikisht bëhet një standard kombëtar në
secilën prej 34 vendeve anëtare të CEN-CENELEC.
Komiteti Evropian për Standardizim (CEN) është një organizatë e standardeve publike, misioni i të
cilit është të nxisë ekonominë e Bashkimit Europian (BE) në tregtinë globale, mirëqenien e
qytetarëve evropianë dhe mjedisin duke ofruar një shërbim efikas infrastrukturës për palët e
interesuara për zhvillimin, mirëmbajtjen dhe shpërndarjen e grupeve koherente të standardeve dhe
specifikimeve.
CEN u themelua në vitin 1961.Tridhjetë e katër anëtarët e saj kombëtarë punojnë së bashku për të
zhvilluar Standardet Evropiane (ENs) në sektorë të ndryshëm për të ndërtuar një treg të brendshëm
europian për mallra dhe shërbime dhe për të pozicionuar Evropën në ekonominë globale.CEN
njihet zyrtarisht si një organ i standardeve evropiane nga Bashkimi Evropian; organet e tjera
zyrtare të standardeve evropiane janë Komiteti Evropian për Standardizimin Elektroteknik
(CENELEC) dhe Instituti Evropian i Standardeve të Telekomunikacionit (ETSI).
Më shumë se 60,000 ekspertë teknikë, si dhe federata të biznesit, konsumatorët dhe organizatat e
tjera të interesit shoqëror janë të përfshirë në rrjetin CEN që arrin mbi 460 milionë njerëz. CEN
është përfaqësuesi i standardizuar zyrtarisht i pranuar për sektorë të ndryshëm nga elektroteknikë
(CENELEC) dhe telekomunikacioni (ETSI). Standardet janë vullnetare, që do të thotë se nuk ka
obligim automatik ligjor për t'i zbatuar ato. Megjithatë, ligjet dhe rregulloret mund t'i referohen
standardeve dhe madje të bëjnë pajtueshmërinë me ta të detyrueshme.
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3.

DEFINIMI I PROBLEMIT

Betonin kualitativ e karakterizojnë vetitë e mira në betonin e ngurtësuar, vetitë e mira në betonin e
njomë si dhe transporti i mirëfilltë nga prodhimi deri në vuarjen në vepër. Beton i ngurtësuar
cilësor mund të ﬁtohet vetëm nëse betonii njomë ka veti të caktuara. Këto veti varen nga një numër
i madh i faktorëve, mes të cilëve më të rëndësishme janë karakteristikat individuale të
komponentëve të betonit dhe struktura e vetë betonit.
Qëllimi i këtij punimi diplome është të japë një paraqitje të qartë të vetive të betonit të njomë,
mënyrën sesi përzihet ai dhe përdorimet e duhura të betonit të njomë.
Materialet ndërtimore kanë rëndësi shumë të madhe në jetën tonë të përditëshme pasiqe pjesa
dërrmuese e banimeve tona janë bërë prej betoni dhe pikërisht për këtë aspekt qëllimi kryesor i
kësaj teme është të shpjegojë vetitë e betonit të njomë.
Në fillim është shtjelluar se çka është betoni i njomë, si përgaditet dhe të dhëna tjera specifike që
lidhen me betonin e njomë.
Gjithashtu si problematikë kryesore janë vetitë e betonit të njomë, qka nenkuptojnë ato dhe si
ndikon në betonin e njomë ndryshimi i tyre.
Po ashtu janë bërë dy prova te betonit të njomë, te cilat tregojnë se si ndryshojnë vetitë e betonit te
njomë kryesisht konsistenca e betonit me ndrrimin e recetës se betonit te njomë.
Në përmbyllje të temës tregohet se cilat do të ishin rekomandimet e duhura për përgatitjen e
betonit të njomë.
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4. METODOLOGJIA
Metodat e kërkimit në didaktikë janë mjete të domosdoshme të hulumtimit, të cilat na mundësojnë
që të arrijmë rezultate dhe njohuri të reja.Procesi i kërkimit shkencor përbëhet nga disa faza ku
ndërlidhet teoria me teknikat kërkimore, me analizat dhe interpretimin e të dhënave.Qasja kryesore
e studimit tonë është empirike. Jemi përpjekur qё nëpërmjet saj të hulumtojmë dhe të
interpretojmë, në mënyrë sa më objektive, përmes vrojtimeve, përvojave, instrumenteve dhe
metodave të caktuara shkencore për vetitë e betonit te njomë.
Qëllimi i hulumtimit është të mbledhim dhe të analizojmë sa më shumë të dhëna deskriptive.
Kjo është bërë për shkak se studimi i dukurive të tilla si faktorët motivacionalë dhe zgjidhjet
institucionale, mund të kryhen nga këndvështrime të ndryshme dhe për të krijuar një tablo
gjithëpërfshirëse, është dashur të mblidhen lloje të ndryshme të dhënash, me anë të përdorimit të
metodave të ndryshme.
Në këtë studim është përdorur gërshetimi idy metodave kryesore të cilat janë, metodat sasiore të
kërkimit dhe metodat cilësore të kërkimit.
-

Metodat sasiore prodhojnë të dhëna të sakta dhe të shprehura numerikisht. Ato janë
veçanërisht të përshtatshme për kërkime të një shtrirjeje të gjerë, për t’i trajtuar nga një
këndvështrim statistikor dhe për t’i drejtuar mbi grupet heterogjene. Midis këtyre, një nga
më të përdorshmit është kampioni, i përdorur kryesisht në pyetësorët apo intervistat.

-

Metodat cilësore prodhojnë të dhëna mbi dukuritë e përshkruara, të cilat lidhen me grupe të
kufizuara apo me individë të veçantë. Matja e këtyre dukurive nuk mund të jetë e kufizuar
nga numrat. Ajo bazohet mbi një qëndrim njerëzor cilësor, për aq kohë sa thellohen tema
delikate, të cilat prekin sferën personale të sjelljeve dhe u japin përparësi aspekteve të
ndërveprimeve të krijuara midis kërkuesit dhe objektit të kërkimit. Midis tyre, më
përfaqësuesit janë, pa dyshim: intervista, vëzhgimi si dhe historitë jetësore.

Literatura teorike në funksion të realizimit të këtij punimi është e përbërë nga libra e studime të
fushave të inxhinierisë së ndertimit.
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5. PREZENTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE TË PROVAVE
5.1. Prova e parë e testimit të konsistencës se betonit të njomë (C30/37)
Këtu poshtë mund te gjeni tabelën për nje lloj te mix design
Tabela 8. Informacionet për proven e pare
Informacionet për proven e pare
Data

18.08.2017

Prodhuesi i betonit

Connex Group

Vendi i ekzekutimit

Skenderaj

Objekti i ndertimit

Urë

Mënyra e vuarjes në vepër

Me Pompë

Laboratori për egz. e mate. ndertimore

N.sh. ETL-Kosova

Temperatura e ambientit

23 oC

Temperatura e betonit

24.7oC , ora: 15

Tabela 9. Receta e parë e betonit
Receta e parë e betonit C30/37 (me aditiv)
Përbërësit e betonit

Sasia kg/m3

Agregati (i thyer) :
Fr.I

832 kg

Fr. II

325 kg

Fr.III

271 kg

Fr.IV

380 kg

Çimento(42.5 N)

360 kg

Uji

190 litra/m3

Faktori ujë/çimento

0.53

Aditiv
-për papershk. ndaj ujit

2.5 kg

-.ngadalsues

0.5 kg

Masa vellimore e betonit

2380 kg/m3
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Përcaktimi i konsistencës së betonit të njomë me metodën e uljes (koni i Abrahamsit)
Bazuar ne standardin: EN 12350-2 (Konsistenca e brumit te betonit me metodën e uljës)
Prova është bërë në vendin e egzekutimit të betonit.
Procedura e proves së parë:
Tabela 10. Procedura e proves së parë
Nr. Procedura

Paisjet e nevojshme për provë

1

Koni,pllaka metalike e ngurtë,

Pergaditja e paisjeve për prove

mbushësi,kova,shufra,
rrafshuesja metalike,metra.
2

Marrja e betonit nga perziersja

Mbushësi,kova

3

Vendosja e betonit në kon për prove

Koni,pllaka metalike,mbushësi,shufra

4

Rrafshimi i siperfaqes së siperme dhe ngritja e konit

Rrafshuesja metalike

5

Matja e uljes së betonit te njomë dhe percaktimi i

Rrafshuesja metalike,metra

konsistencës
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1. Së pari kemi përgaditur paisjet për prove, është pastruar koni me pllaken e ngurtë metalike,
kova është pastruar dhe mbushësi poashtu.

Figura 18. Koni me paisje shtesë i përgaditur për proven

2. Pasi që kanë kaluar rreth 2.0 m3 beton, kemi marrë betonin e njomë me kovë nga perziersja
e betonit (mikseri) për të bërë proven.

Figura 19.Marrja e betonit të njomë nga përziersja e betonit me kovë për të bërë proven.
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3. Është vendosur koni në pozitën e duhur dhe kemi hedhur betonin e njomë në kon në tri shtresa
të barabarta dhe është bërë ngjeshja e shtresave me nga 25 goditje te perhapura ne menyrë te
barabartë ne siperfaqe te shtresave me ndihmën e shufrës prej çeliku ᴓ16 dhe gjatësi 60 cm.

Shtresa 1

Shtresa 2

Shtresa 3

Figura 20. Vendosja e betonit në kon në tri shtresa të barabarta për provën e parë.
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4. Pas kryerjes së ngjeshjes është rrafshuar siperfaqja e sipërme deri ne nivelin e konit me
rrafshuese metalike dhe pas 30 sekondave koni është ngritur me kujdes vertikalisht lartë.

Figura 21. Rrafshimi i siperfaqës së sipërme me rrafshuese.

Figura 22.Ngritja vertikale e konit

36

5. Pasi që betoni i njomë ka marrë poziten, pëson ulje, kemi kthyer konin në anën e kundërt, është
vendosur rrafshuesja mbi kon dhe kemi matur ndryshimin S=12 cm, dhe kemi përcaktuar klasën e
konsistencës së betonit të njomë që rezulton klasa S3 (Beton gjysmë i rrjedhshëm). Sipas(tabela
10)

Figura 23. Matja e ndryshimit, përcaktimi i klasës së konsistencës së betonit të njomë për proven e
parë.
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5.2. Prova e dytë e testimit të konsistencës se betonit të njomë (C25/30)
Këtu poshtë mund te gjeni tabelën për nje lloj te mix design

Tabela 11. Informacionet për proven e dytë
Informacionet për proven e dytë
Data

23.09.2017

Prodhuesi i betonit

Luantini Beton sh.p.k

Vendi i ekzekutimit

Sllatinë,Fushë Kosovë

Objekti i ndertimit

Objekt biznesor

Mënyra e vuarjes në vepër

Me Pompë

Laboratori për egz. e mate. ndertimore

N.sh. ETL-Kosova

Temperatura e ambientit

21.5oC

Temperatura e betonit

26.7oC , ora: 16

Receta e dytë e betonit C25/30 (pa aditiv)
Tabela 12. Receta e dytë e betonit
Përbërësit e betonit

Sasia kg/m3

Agregati (i thyer) :
Fr.I

935 kg

Fr. II

280.5 kg

Fr.III

317.9 kg

Fr.IV

336.6 kg

Çimento(42.5 N)

340 kg

Uji

190 litra/m3

Faktori ujë/çimento

0.56

Masa vellimore e betonit

2400 kg/m3
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Përcaktimi i konsistencës së betonit të njomë me metodën e uljes (koni i Abrahamsit).
Bazuar ne standardin: EN 12350-2 (Konsistenca e brumit të betonit me metodën e uljës)
Prova është bërë në vendin e ekzekutimit të betonit.

Procedura e proves së dytë:

Tabela 13. Procedura e provës së dytë
Nr. Procedura

Paisjet për provë

1

Koni,pllaka metalike e ngurtë,

Pergaditja e paisjeve për prove

mbushësi,kova,shufra,
rrafshuesja metalike,metra.
2

Marrja e betonit nga perziersja

Mbushësi,kova

3

Vendosja e betonit në kon për prove

Koni,pllaka metalike,mbushësi,shufra

4

Rrafshimi i siperfaqes së siperme dhe ngritja e konit

Rrafshuesja metalike

5

Matja e uljes së betonit te njomë dhe percaktimi i

Rrafshuesja metalike,metra

konsistencës
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1. Së pari kemi përgaditur paisjet për prove, është pastruar koni me pllaken metalike te ngurtë,
kova dhe mbushësi.

Figura 24. Koni me paisje shtesë i përgaditur për provën
2. Pasi që kanë kaluar rreth 2.0 m3 beton, kemi marrë betonin e njomë me kovë nga përziersja e
betonit (Mikseri) për të bërë proven.

Figura 25.Marrja e betonittë njomë për të bërë provën
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3.Është vendosur koni në pozitën e duhur dhe kemi hedhur betonin e njomë në kon në tri shtresa të
barabarta te perhapura ne menyrë te barabartë ne siperfaqe te shtresave dhe është bërë ngjeshja e
shtresave me nga 25 goditje me ndihmën e shufrës prej çeliku ᴓ16 dhe gjatësi 60 cm.

Shtresa 1

Shtresa 2

Shtresa 3

Figura 26. Vendosja e betonit në kon në tri shtresa të barabarta për provën e dytë.
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3. Pas kryerjes së ngjeshjes është rrafshuar siperfaqja e sipërme deri ne nivel te konit me
rrafshuese metalike dhe pas 30 sekondave koni është ngritur me kujdes vertikalisht lartë.

Figura 27. Rrafshimi i siperfaqës së sipërme me rrafshuese.

Figura 28.Ngritja vertikale e konit
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5. Pasi që betoni i njomë ka marrë pozitën,pëson ulje,kemi kthyer konin në anën e kundert,është
vendosur rrafshuesja mbi kon dhe kemi matur ndryshimin S=15.5 cm , dhe kemi përcaktuar klasën
e konsistencës së betonit të njomë që rezulton klasa S4 (Beton i rrjedhshëm).Sipas (tab.4)

Figura 29.Matja e ndryshimit, përcaktimi i klasës së konsistencës së betonit të njomë për proven e
dytë.
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5.3. Krahasimi i dy provave të bëra për përcaktimin e konsistencës së betonit të njomë
Tabela 14. Krahasimi i dy recetave te betonit
Receta e parë e betonit
Përbërësit e betonit

Receta e dytë e betonit
Sasia kg/m3

Agregati (i thyer) :

Përbërësit e betonit

Sasia kg/m3

Agregati (i thyer) :

Fr.I

832 kg

Fr.I

935 kg

Fr. II

325 kg

Fr. II

280.5 kg

Fr.III

271 kg

Fr.III

317.9 kg

Fr.IV

380 kg

Fr.IV

336.6 kg

Çimento(42.5 N)

360 kg

Çimento(42.5 N)

340 kg

Uji

190 litra/m3

Uji

190 litra/m3

Faktori ujë/çimento

0.53

Faktori ujë/çimento

0.56

Aditiv

Aditiv

-për papershk. ndaj ujit

2.5 kg

-.ngadalsues

0.5 kg

Masa vellimore e betonit

2380 kg/m3

/

Masa vellimore e betonit

2400 kg/m3

Ndikimi i raportit ujë-çimento,çimentos,agregatit,temperatures dhe aditivit ne vetitë e betonit te
njomë (perkatësisht ne punueshmërinë e betonit te njomë), referuar ne kapitullin 2 dhe 3.
1. Ndikimi i raportit ujë/çimento:me raport ujë/çimento do të kuptojmë raportin ndërmjet
sasisë faktike të ujit të përdorur dhe sasisë së çimentos të përdorur në betonin e njomë.
Ndikimi i këtij raporti është i pranishëm në të gjitha vetitë e betonit të zakonshëm por në
mënyrë të veçantë në betonet jetëgjatë. Nje raport më i ulët ujë/çimento do të thotë më pak
ujë ose me shumë çimento dhe punueshmëri me e ulët që ndikon në ngurtësimin më me
veshtirësi të betonit dhe ne rezistencë mekanike me te lartë.
2. Ndikimi i ujit : Permbajtja e ujit ne recepturen e betonit është faktori kryesor qe ndikon ne
punueshmërine e betonit te njomë.Sasia e ujit për beton jepet në nje tabelë për punueshmeri
te ndryshme dhe madhesi maksimale të materialeve inerte.Punueshmeria e betonit rritet
duke shtuar sasinë e ujit.
.
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3. Ndikimi i çimentos : Çimento portland eshte me e preferueshme per perdorim ne
prodhimin e betonit.Nga analizimi i fazave të hidratimit të çimentos na dergon në faktorët
që ndikojnë në rezistencën fillestare dhe atë përfundimtare të çimentos qe janë përbërja e
klinkerit dhe imtësia e bluarjes.Çimento nësë perzihet me ujin në nje raport 3:1 është ne
gjendje per te prodhuar nje pastë te çimentos e cila është lehtësisht e punueshme.Sa me e
madhe te jetë sasia e çimentos së perdorur aq më e madhe do të jetë edhe sasia e nxehtësisë
së liruar.Hidratimi i çimentos rezulton me zvogëlimin e sasisë se ujit te lire.Zvoglimi i
sasisë se ujit ndikon drejtepersedrejti ne konsistencën e betonit te njomë. Ky ndikim rritet
nese rritet edhe temperatura e betonit.
4. Ndikimi i materialit inert:Pothuajse 75-80 % e peshës dhe vëllimit të betonit zihet nga
agregatet, prandaj ato ndikojnë në vetitë e ndryshme të betonit.
Për materialin inert duhet:
-Të vlerësohet mirë lakorja e shpërndarjes së madhësisë së grimcave
-Të mbahet e ulët permbajtja e materialeve inerte të imëta (thërmijat 0.0063 mm)
-Të përshtatet përmbajtja e binderit për të arritur një përmbajtje të kënaqshme të imët.
Përmbajtja e tyre në beton duhet të jetë në raporte të caktuara fraksionimi, pasi në brumin e
betonit kemi të pranishëm edhe materialin inert të hollë dhe agtregatin e trashë.
Respektimi i raportit agregat i hollë/agregat i trashë i cili ndikon ne punueshmerinë dhe
rezistencën e betonit.
5. Ndikimi i temperatures: Ndryshimi i konsistences ne varesi te kohes eshte i njohur si
fenomeni : humbja e konsistences se betonit. Ne temperature prej 20 oC, ne kohëzgjatje
prej 45 min zakonisht kemi humbje te konsistences per S/2. E themi këtë meqenëse betoni
duhet te këtë konsistencen e kerkuar ne momentin e vendosjes ne veper e jo ne momentin e
pergaditjes se betonit.Për këtë arsye perdoren aditivet vonues(ngadalsues)
6. Ndikimi i aditivit/shtesave: vendosja e aditivit vonues – ku sasi të mëdha betoni duhet të
vendosen ose ku betonimi është ndërmarë në kushte nxehtësie, kontraktori mund të
përfshijë për aprovim vendosjen e aditivit vonues për të ulur nxehtësinë e hidratimit.
Perdorimi i aditivit vonues(ngadalsues) ndikon ne parandalimin e humbjes së konsistences
se betonit te njomë.
Pritjet : në bazë te recetave te dy betoneve kemi kerkesa te ndryshme, por pritjet janë qe betoni do
te jetë mire i punueshëm,me konsistencë te ndryshme, vuarja ne veper do te jetë e lehtë me ane te
pompës.
45

Nga rezultatet e provave për përcaktimin e konsistencës së betonit të njomë kemi :
1.Nga prova e parë kemi ulje të betonit të njomë për S=12 cm, që rezulton se klasa e konsistencës
së betonit të njomë është S3 (Beton gjysëm i rrjedhshëm). Sipas (tab.4)
2.Nga prova e dytë kemi ulje te betonit te njomë për S=15.5 cm, që rezulton se klasa e
konsistencës së betonit të njomë është S4 (Beton i rrjedhshëm).Sipas (tab.4)
Në krahasim me proven e parë, në proven e dytë kemi ulje më të madhe të konsistencës dhe kemi
rrjedhshmëri më të madhe, që rezulton me ndryshim të klasës së konsistencës.
Ky ndryshim vjen si rezultat i disa faktorëvë, siç janë:
1.Në receten e parë kemi klasën e betonit më të madhe,qe rezulton me ndryshimin e sasisë se
përbërësve.
2.Sasia e ujit e njejtë.
3.Tipi i çimentos i njejtë, sasia e çimentos më e madhe për 20 kg ne receten e parë, qe rezulton ne
uljen e raportit ujë/çimento dhe ne rritjen e rezistencës mekanike.
4.Ne recetën e parë kemi faktorin ujë/çimento më të vogël për 0.03, qe ndikon ne uljen e
punueshmerisë dhe ne rritjen e rezistences mekanike.
5.Kokërrza maksimale e agregatit e njejtë Dmax=31.5 mm,
6.Sasia e fraksioneve të agregatit e ndryshme, ku ne receten e parë kemi sasi me te vogel te
agregtit kokerrimët ne fr.I per 103 kg ndersa sasi më të madhe te agregatit kokërr trashë ne fr.IV
per 43.4 kg ne krahasim me receten e dytë, qe ndikon ne zvoglimin e rrjedhshmërise se betonit te
njomë.
7.Ndikimi i temperatures : ne krahasim me receten e parë ne receten e dytë kemi temperaturen e
ambientit më të ulët për 2 oC, ndersa temperaturen e betonit me te lartë per 2 oC per shkak te
distances se afert te transportit qe mund te ndikoj ne hidratim me te shpejt te çimentos dhe ne
arritjen e rezistences mekanike më të lartë.
8.Përdorimi i aditivit në receten e parë aditiv për papershkueshmëri ndaj ujit dhe aditiv ngadalsues
për zgjatjen e kohës se lidhjes se betonit te njomë (qe ndikon ne punueshmërine e betonit te njomë)
për arsye te distances së transportit te betonit te njomë , ndersa në receten e dytë nuk është
përdorur aditiv.
9.Distanca më e madhe e transportit të betonit të njomë nga vendi i prodhimit deri të vendi i
egzekutimit për receten e parë, ndryshimi rreth 20 km më shumë se në receten e dytë.Ku distanca e
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madhe ndikon ne uljen e punueshmërise se betonit te njomë , por ky fenomen eshte eleminuar deri
ne nje masë me perdorimin e aditivit vonues(ngadalsues).

6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET
6.1 Konkluzionet
Duke u bazuar në shtjellimin që kemi bërë në këtë temë, pike thelbësore në studimin e vetive të
betonit të njomë është konsistenca e betonit te njomë, ku me këtë term në rast të përgjithshëm
paraqet aftësinë për formësim plastik të betonit të njomë nën ndikimin e veprimeve të ndryshme
mekanike. Egzistojnë metoda të ndryshme të matjeve të këtyre parametrave por ne jemi
koncentruar në prova eksperimentale të një metode, metoden e Konusit te Abramsit prandaj mund
të themi studimi i bërë është preliminar por që hap rrugë për studime të mëtejme për një teme kaq
të rendësishme rreth cilësisë së produktit final, të betonit të ngurtësuar.
Metodat e matjes së konsistencës janë paraqitur me rradhë:
-

ulja e konusit Abrahams;

-

prova Vebe (Vèbè test);

-

treguesi i kompaktësisë;

-

metoda e shtrirjes (përhapjes).

Metoda me e perdorur për matjen e konsistencës se betonit te njomë është ulja e konusit te
Abrahamsit (slump test).
Rezultatet e fituara mund të ndryshojnë si pasojë e shumë veprimeve sic mund të jet segregacioni i
betonit te njomë ku nenkuptohet ndarja e disa pjesëve nga perzierja heterogjene. Ndarja e ujit nga
betonit është rritja e ujit, qe edhe mund te jetë forme e segregimit, ashtu qe uji mund te levizë
neper siperfaqen e betonit.
Në rastin e studimit në fjalë duke u bazuar në rezultatet e provave eksperimentale për percaktimin
e konsistencës se betonit të njomë mund të themi që:
1. Nga prova e parë kemi ulje të betonit te njomë për lartësinë S=12 cm, qe rezulton se klasa e
konsistencës se betonit te njomë është S3 (Beton gjysëm i rrjedhshëm).
2. Nga prova e dytë kemi ulje të konsistencës të betonit te njomë për S=15.5 cm, që rezulton me
klasën e konsistencës se betonit të njomë është S4 (Beton i rrjedhshëm).
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Në krahasim me provën e parë, prova e dytë paraqet ulje me te madhe të betonit te njomë dhe
poashtu rrjedhshmëri më të madhe, që rezulton me ndryshim të klases se konsistencës .
Dallimi i konsistenës vjen si rezultat i disa faktorëvë, të cilët po i rëndisim në vijim:
Në recetën e parë kemi klasën e betonit më të lartë, që rezulton me ndryshimin e sasisë se
përbërësve. Sasia e ujit është e njejtë, poashtu tipi i çimentos i njejtë, ndërsa sasia e çimentos është
më e lartë për 20 kg. Faktori i fundit ndikon në uljen e raportit ujë/çimento dhe ne rritjen e
rezistencës mekanike, ndërsa në recetën e parë kemi faktorin ujë/çimento më të ulët për 0.03, qe
ndikon në uljen e punueshmerisë dhe ne rritjen e rezistences mekanike. Sa i përket diametrit të
agregatit, kokërrza maksimale e agregatit është e njejtë, Dmax=31.5 mm, por sasia e fraksioneve të
agregatit e ndryshme. Në recetën e parë kemi sasi më të vogël të agregatit kokerrimët, dmth fr.I
(0/4 mm) ka sasi më të lartë për 103 kg ndërsa sasi më të madhe te agregatit kokërr trashë ne fr.IV
(16/31.5 mm) për 43.4 kg ne krahasim me receten e dytë dhe ky fakt qe ndikon ne zvoglimin e
rrjedhshmërise se betonit te njomë. Sa i përket temperaturave poashtu kemi aspektin ku ndikimi i
temperatures në recepturën e pare dhe e krahaojmë temperature e matur me recetën e dytë paraqet
diferencë për 2 oC, ndersa temperaturen e betonit me e lartë per 2 oC per shkak te distances se afert
te transportit qe mund te ndikoj ne hidratim me te shpejt te çimentos dhe ne arritjen e rezistences
mekanike më të lartë. Poashtu përdorimi i aditivit në recepturën e parë është lloj i aditivit për uljen
e përshkueshmërisë ndaj ujit dhe poashtu aditiv ngadalsues i cili ka për detyrë për zgjatjen e kohës
se lidhjes se betonit te njomë (qe ndikon ne punueshmërine e betonit te njomë). Për arsye te
distancës së transportit të betonit te njomë, në recetepturën e dytë nuk është përdorur aditiv dhe
kemi distancë më të madhe të transportit të betonit të njomë nga vendi i prodhimit deri të vendi i
egzekutimit për recetpturën e parë, ndryshimi në distance ësthë rreth 20 km më shumë sesa në
receturën e dytë, ku distanca e madhe ndikon në uljen e punueshmërisë së betonit te njomë, por ky
fenomen eshte eleminuar deri në nje masë të tillë për të ruajtur cilësinë e kërkuart duke perdoriur
aditivin vonues ose ngadalsues.
Në bazë te provave të bera mund te vijmë ne perfundim që vetitë e betonit të njomë varen
nga shumë faktorë të cekur me lartë, nga te cilet varen edhe vetitë finale të betonit të
ngurtësuar.
Që të fitojmë beton kualitativ duhet të kemi parasysh ndikimin e të gjithë ketyre faktorëve
në beton dhe të konfirmohen ato nëpërmjet testimeve të ndryshme.
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6.2 Rekomandimet

Pra nëse bëjmë një përmbledhje të shkurtër të asaj çka paraqitëm më lartë vetitë e betonit të njomë
luajnë rolin kryesorë për perfitimin e betonit të ngurtësuar cilësor.
Disa rekomandime në lidhje me vetitë e betonit të njomë:
-

rekomandohet zbatimi i agregatit me prejardhje eruptive;

-

rekomandohen lakoret granulometrike të pasqyrueshmetë cilat përpunohen që të mund të
vlerësohet a ka agregati i ekzaminuar përbërje granulometrike të volitshme;

-

nuk rekomandohet zmadhimi i pakontrolluar i sasisë së çimentos mbi sasitë minimale të
parapara, për t’u përmirësuar disa veti;

-

si faktor teorik optimal të ujit-çimentos rekomandohet të mirretU/Ç= 0.38 – 0.42 ;

-

transporti duhet të jetë i shpejtë, racional,të sigurojë mbrojtje nga avullimi i ujit;

-

rekomandohet të përmirësohet pompabiliteti me shtimin e aditivëve siç janë plastifikatorët,
super plastifikatorët dhe aerantët, por nuk rekomandohet të përmirësohet me shtimin e ujit.;

-

rekomandohet te respektohet raporti agregat i hollë/agregat i trashë i cili ndikon ne
punueshmerinë dhe rezistencën e betonit.

-

rekomandohet te perdoret çimento e tipit N (normal) ne temperatura te larta gjatë veres dhe
rekomandohet te perdoret çimento e tipit R (rapid) per temperatura te uleta gjatë dimrit

-

rekomandohet te perdorën aditivët ngadalsues te lidhjes ne temperatura te larta dhe aditivët
pershpejtues te lidhjes ne temperatura te ulëta.

-

rekomandohet te perdoren aditivët ngadalsues te lidhjes për transporte te betonit te njomë
ne distanca te gjata.

-

rekomandohet që prodhuesit e betonit te kenë nje paisje per matjen e konsistencës se
betonit te njomë.
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